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Volume 10/12 Summer 2015 include. Because the messages, those artists give in their works or the topics which they dwell on their arts inhold important tips to let us understand and know their ages. Majmuas which carries an important role in the construction of the literature history are classified by considering some issues such as content, font type and matter. Majmuas are literal works that are shaped according to the pleasures of its compilers. While some of these works had been made up from the poems of poets which share the same ideas and styles, some of them had been from the works about an important topic of their ages. One of these majmuas is also Ravzatü'l-Eşear as our subject of study. Ravzatü'l-Eşear is a work which places in the Library of Oriental Manuscripts in the Haydarabad province of India. This majmua is firstly introduced in a book named 'Hindistan'da gelişen Türk Edebiyatı' (Turkish Literature which had been improved in India) written by Professor Ali Fuat Bilkan. This majmua, is a thematic work by including poems about Karbala event and The Ahl-e Bayt love. The subject of majmua, Karbala event and the Ahl-e Bayt is one of the most painful incidents which had affected communities over centuries. The martyrization of Hosayn, (who is grandchild of the prophet Mohammad) and his friends is an event which had been remembered over centuries and had referenced to many areas. While sometimes the dramatic scenes of Karbala event had been subject to a miniature, sometimes it had been portrayed on a theatre stage. Karbala event which had been reflected to many areas such as architecture, music, theatre is an historical age that we mostly encounter as an important subject of the literature area. Within the scope of Karbala, which had been investigated as an important subject in the Turkish Literature, various species an correspondingly various works had been shown up. Maqtal-a Hosayn, Karbalanaghma, Duvazdah, Moharamaya, Nafas are from commonly used examples of those.
Another important feature of the majmua is also it is content of poems of poets which had been grown up in Azeri field and Anatolian field. One of these Azeri fielded poets is Hatayî nicknamed Shah Esmael. Shah Esmael, who was born in Ardabyl had encountered with Yawoz Soltan Salem in the Chaldyran War. The poet who reserve an important place in Alawy and Baktashy culture had written poems in folkloric and dewan literature styles both. Another important name of the Azeri field is Fuzuli. Fuzuli who also reserves an important place as a great poet in the Anatolian side, had told the martyrization of Hosayn in Karbala in his famous piece named Hadyqat-as Suada. Nesimi is also a known name as an important poet of Azeri poetry. Nesimi who has many poems in this majmua had believed in Hurufism thought. Another Azeri poet who takes a place by his poetry in the majmua is Sheikh Safy. Sheikh Safy is known as the ancestor of Shah Esmael.
Gathering the dewan and the folk literature poets in one work is another differentiative feature of the majmua. While there are some poems in the 'koshma' style about Karbala, which are written by folk literature poets, there are also ghazal, mourabba, mouhammas, musaddas styled poetries about the Ahl-i Bayt love and the Karbala event written by dewan literature poets. Ninety five percent of the poems in this majmua are poems written by dewan literature's verse styles.
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International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015 While the compiler of the majmua had prefered dewan poets in general, he had also chosen poetries from the folk literature field in the five percentage. Because of the writing styles of species about Karbala incident such as Douwazdah, Karbalanaghma, Mouharrameya are in dewan literature templates, it is in sight that in the respect of the subject of this majmua, dewan literature templates had been more preferred.
The attention that the compiler had paid while choosing the poets of the majmua is also from another remarkable sides of this work. The majmua features a remarkable point for the togetherness of SunniAlawy sects. The conjunction of Sunni and Alawy poets in the majmua, the feelings of Sunni poets in their Karbala and Ahl-i Bayt poetries indicates the ensurance of that togetherness over centuries. Six poets of the group known as the seven great poet (Yedi Ulu Ozan) which have an important value in the Alawy-Baktashy culture, take places in this majmua except Yamyny. Also there are eight poets who use 'Baba' (the father) nickname which is used for Shia originated cult members. And also Sayyed Nezamzaade Sayfy and Baghdathly Rouhy who are known with their proximity to the Alawy-Baktashy culture have scores of poems in the majmua.
Poetries which are included to the majmua belongs to the poets who lived during 13th and 19th centuries. These poetries which are written in a long period that spread over five centuries, have importance to let those ages be understood well. When the periods which the poets of majmua had lived in are considered, it is understood that the copying of the majmua had been done in the 19th century. The majmua had been written on an ordinary paper with 'rekah' script, and titles, pseudonyms and scales had been shown with red colour. It had not been reached any information nor detail about the compiler of the majmua. Page numbers are used in the majmua instead of leaf numbers. This situation verifies the recentness of the copying date of work. The majmua which had gathered poetries those are taken from respectable poets of Azeri and Anatolian literature, is an important resource which combines these two cultures. In our work, by studying Rhawdhat-al Ashaar's characteristics and features, the presentation of this piece to science world is aimed. This work is studied by us in the counselings of Professor İsmail Hakkı Aksoyak, as our Phd Dissertation.
Key Words: Majmuas of Ehl-i Beyt, Sunni and Alawy poets, Turkish Literature, Ravzatü'l-Eş'ar Ehl-İ Beyt Ve Kerbelâ Hadisesi Merkezli Bir Mecmua: Ravzatü'l-Eş'âr Arapça "cem" kökünden türemiş olan mecmua kelimesi, edebiyat alanında daha çok seçilmiş mensur ya da manzum eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitaplar için kullanılmaktadır.
Mecmualar, farklı alanlarda yazılmış olan ve bu alanlar ile ilgili önemli bilgiler içeren derleme eserlerdir. Derlenmeye başlandığı ilk dönemlerde hadis, fıkıh, tarih, ayet, dua, ilahi gibi farklı konularda yazılmış olan mecmualar, sonraları sadece edebiyat alanında kullanılan bir tür olarak algılanmıştır. Bu alanda ise şiir mecmuaları ön plana çıkmıştır.
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Konu, şekil, dönem, içinde yeralan şairlerin özellikleri gibi farklı yönlerden incelenen mecmualar, bu hususlar göz önünde tutularak çeşitlere ayrılmışlardır.
Mecmuaların daha çok içeriğini göz önünde bulundurmuş olan Agâh Sırrı Levend'e göre bu eserler şu şekilde sınıflandırılmıştır:
1. Nazîre mecmuaları, 2. Meraklılarınca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirleri içeren mecmualar, 3. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmualar, 4. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmualar, 5. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları kapsayan mecmualar (Levend, 1984, s.166-167) .
Memualar derleme sınıfına giren eserlerdir. Mecmualar üzerine yapılan çalışmalarda henüz bir model oluşmamıştır (Kurnaz, 2013, s.51-64) . Mecmualar üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalarla pek çok şairin bilinmeyen şiirine ulaşılması mümkündür. Hatta tanınmayan pek çok şairin şiirlerinin gün ışığına çıkarılması da mümkün olacaktır (Kalyon, 2013, s.335-371) .
Mecmualar, derlendiği döneme ışık tutan önemli eserler olarak edebiyat tarihinin inşasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu eserlerden biri de Ravzatüél-Eşèâr adlı mecmuadır.
Ravzatüél-Eşèâr,
Hindistan'ın Haydarâbâd şehrinde bulunan Oriental Manuscripts kütüphanesinde 1322 numarada bulunmaktadır. Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela hadisesini konu alan şiirlerin yer aldığı mecmua, bu yönüyle tematik bir mecmuadır.
Mecmua ilk defa Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan tarafından "Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı" adlı çalışmada tanıtılmıştır.
Mecmuada yer alan şiirler 13. yy ile 19. yy arasında yaşamış şairlere aittir. Altı yüz yıla yayılan uzun bir dönem içinde yazılmış olan bu şiirler dönemi tanıma açısından da büyük önem arzetmektedir.
Ravzatü'l-Eşèâr'da yer alan şairlerin yaşadığı dönem göz önünde tutulduğunda mecmuanın 19. yy'da istinsah edildiği anlaşılmaktadır.
Anadolu ve Azeri Edebiyatı'nın önemli şairlerinden alınmış şiirlerin yer aldığı mecmua, bu iki kültürü bir araya getiren önemli bir kaynak durumundadır.
RAVZATÜ'L-EŞ'ÂR'IN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
Eser rika hattıyla adi kâğıda yazılmış olup, Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan'ın belirttiğine göre 31.5x21; 20.5x14.3 ölçülerindedir.
Eserdeki başlık, mahlas ve cetveller kırmızıyla gösterilmiştir. Eseri tertip eden kişi hakkında herhangi bir bilgi ya da ayrıntıya rastlanmamıştır.
Toplam 241 sayfadan oluşan mecmuada varak numaraları yerine sayfa numaraları kullanılmıştır. Bu durum mecmuanın yakın bir dönemde tertip edildiğini doğrulayıcı bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mecmuanın ilk sayfasında yer alan "Ravzatü'l-Eş'âr" ismi, tac şeklinde çizilmiş bir tezhip içinde ve kırmızı hatla yazılmıştır. Besmeleyle başlayan ilk sayfa kahverengi bir çerçeveyle çevrelenmiştir. Mecmuanın bazı sayfaları tamir görmüştür.
Mecmua boyunca takip edilen yazı stili değişmediği için mecmuanın tek elden yazıldığı anlaşılmaktadır. Her varakta tek çerçeve içinde iki sütun bulunmakta olup, sütunlar ortada iki cetvelle ayrılmış ve orta boş bırakılmıştır.
Mahlas beyti için her iki sütunun bittiği yerde sütunları ortalayacak şekilde tek sütun tertip edilmiştir. İlk sayfadaki sütunlarda beyitler yan yana yazılmış iki mısra şeklindedir.
İlk sayfada dokuz beyit yer almaktadır. Diğer sayfalar da aynı şekilde yazılmış olup, ilk sayfadan sonra gelen şiirler on sekiz ile on dokuzar satır şeklinde yazılmıştır. Nadiren on beş, on altı, on yedi satır şeklinde de görülmektedir.
Her şairin ismi kırmızıyla ve çerçeve içinde belirtilmiş olup bu isimler aynı ölçülerde çizilmiş sağ, orta ve sol çerçevelerin orta çerçevesinde yer almaktadır. Her şiirde mahlaslar yine kırmızıyla gösterilmiştir.
Şiirleri çevreleyen cetveller kırmızıyla çizilmiş olup, çift çizgi şeklindedir. Her sayfanın üst ortasında yer alan sayfa numaraları da yine kırmızıyla gösterilmiştir.
Gazel dışında yazılmış olan murabba, müseddes, muhammes gibi nazım şekillerinin beyitleri ya yan yana iki mısra şeklinde, ya da art arda sıralanmış mısralar şeklinde yazılmıştır. 201. sayfada bir derkenar yer almaktadır. Ali Rıza Paşa'nın bir şiirinin devamı olan bu derkenar şu şekildedir:
KÀbe-i kÿyıñ ùavÀf itmekdeyüm ãubó-ı mesÀ Òÿn-ı eşkimden büründüm bir úızıl iórâma ben Kaèbe mi putòÀne mi ùÿr-ı tecellî mi nedür Alevi-Bektaşi kültürünün önemli şairlerinden olan ve "Yedi Ulu Ozan" olarak tanınan şairlerden Yemini dışında kalan altı şair mecmuada yer almaktadır. Mecmuada bu ozanlardan olan Nesimi'nin 68, Fuzûlî'nin 91, Hatayi'nin 8, Virani'nin 12, Pir Sultan Abdal'ın 4, Himmet'in 1şiiri olmak üzere toplam 184 şiir bulunmaktadır.
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Kalenderiyye, Haydariyye ve Bektaşiyye gibi Şii meşrepli tarikatlara mensup şeyhlerle onların halife ve dervişlerine baba denildiği 1 bilinen bir gerçektir. Mecmuada " Baba" lakabıyla şiirler yazmış 8 şair bulunmaktadır.
Bu şairlerden Haşim Baba'nın 14, Şemèi Baba'nın 10, Dertli Baba'nın 10, Mirèati Baba'nın 10, Turabi Baba'nın 2, Perişan Baba'nın 1, Ecri Baba'nın 8, Kadı Baba'nın 4, kaynaklarda Baba lakabıyla tanınıp, mecmuada sadece ismiyle geçen Azbi'nin 34 şiiri olmak üzere toplam 93 şiir bulunmaktadır.
Ayrıca Alevi-Bektaşi kültürünün önemli bir ismi olan ve "Hz. İmam Zeynel Abidin soyundan" (Vaktidolu, 2007, s.9) Mecmuada 400'e yakın şiirin Alevi-Bektaşi anlayışını benimseyen şairlerce yazıldığı anlaşılmaktadır. Eserde 556 şiirin yer aldığı düşünüldüğünde bu sayının mecmuanın kapsamı açısından küçümsenmeyecek bir miktarda olduğu görülmektedir.
Bu durum mecmuayı derleyen kişinin Alevi-Bektaşi kültürüne özel bir ilgisi olduğu hakkında bir fikir verdiği gibi, mecmuanın hazırlanması aşamasında da bu hususa dikkat edildiği anlaşılmaktadır.
RAVZATÜ'L-EŞéÂR'I DİĞER MECMUALARDAN AYIRAN BELLİ BAŞI ÖZELLİKLER:
Ravzatü'l-Eşéâr adlı mecmua, içinde bulunan şiirlerin içeriği, şiirlerde kullanılan tür ve şekiller ve şairlerin özellikleri açılarından önem arzeden bir eserdir.
Mecmuayı diğer mecmualardan ayıran temel özellikleri üç ana başlık altında incelemek mümkündür:
Tematik Bir Mecmua Olarak Ravzatü'l-Eşèâr:
Tarih içerisinde yaşanmış olan ve unutulmayacak kadar derin izler bırakan hadiseler bir süre sonra toplumun tamamı tarafından kabul görür ve aynı acıda birleşen insanlar bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yaşanan acıyı unutmama ve sık sık anma yoluna gider.
Mecmuanın ana teması olan Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kerbela Hadisesi, toplumu aynı acı etrafında toplamış olan ve her dönem sıcaklığını korumuş elim bir hadisedir. Kimi zaman mezhep
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Ravzatü'l-Eş'âr Kerbela hadisesi ve Ehl-i beyt sevgisini konu alan şiirlerin çoğunlukta olduğu bir mecmuadır. Mecmuada 14. yy'dan 19. yy'a kadar geçen bir sürede yaşamış şairlerin bu acı verici olayı konu alan şiirleri bulunmaktadır. Gazel, murabba, terci-i bend, terkib-i bend gibi birçok şekil kullanılarak yazılmış bu şiirler, Kerbelaname, Muharremiye, Duvazdeh gibi, Kerbela hadisesi ekseninde oluşmuş türlerde yazılmıştır: 
SONUÇ
Mecmua derleme geleneği edebiyatın inşasında rol oynayan önemli bir tarzdır. Mecmualar sayesinde, yaşadığı dönemde şiire katkı sağlamış fakat sonraki dönemlerde unutulmuş birçok şair gün yüzüne çıkmakta, yeni tarzlar, yeni vezinler, yeni konular belirlenmektedir.
Yeni tarz ve konuların belirlenmesinde bir konu etrafında oluşturulmuş tematik mecmuaların yeri göz ardı edilemez.
Araştırma konumuz olan Ravzatü'l-Eşèâr adlı mecmua tematik bir mecmua olması sebebiyle önem arzetmektedir. Mecmuada Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela hadisesinin konu alındığı şiirlerin yüzde 72'sinin Alevi-Bektaşi kültürüne yakın isimlerin eserlerinden seçildiği görülmektedir.
Ravzatü'l-Eşèâr'da 13. yy'dan 19. yy'a kadar geçen zaman diliminde yaşamış şairlerin şiirleri yer almaktadır. Bu şairlerin genelinin 17, 18 ve 19. yüzyılda yaşayan şairlerden seçilmiş olduğu dikkat çekmektedir.
Ravzatü'l-Eşèâr yüzyıllar boyu mezhep çatışmalarına sebep olan elim bir olayı, Kerbela hadisesini ele alan şiirlerin toplandığı bir mecmuadır. Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelada yaşadıkları acıları, uğradıkları haksızlıkları konu alan bu şiirler, Kerbelanâme, Muharremiye, Duvazdeh gibi farklı türlerde yazılmışlardır. Kerbela hadisesi ve Ehl-i Beyt sevgisi çerçevesinde belirlenmiş bu türlerin yüzde 33'ü Hz. Ali'yi konu alan methiyelerden oluşmaktadır. Şiirlerden geri kalanının yüzde 28'i Muharremiye, yüzde 15'i Nefes, yüzde 13'ü Kerbelaname, yüzde 11'i ise Duvazdeh türlerinden oluşmaktadır. Yine Kerbela hadisesi ekseninde ortaya çıkmış olan bu türler mecmuada yer alan örnek şiirler ışığında ele alınmıştır. 
